




































































































































































































Mainstream and "human rights" organizations whose actions are only partly based on improving 




































Individuals and/or organizations whose actions can be likened to a more or less long-term fight 
































































































Individuals and/or organisations whose actions are related to the protection of the urban 









































An Evolution of Urban Planning Inspired by Urban Revolution
<23>
Can we say that urban activists in Egypt are effective change makers of the settings in which they operate? The 
most significant changes, it must be recalled, are primarily demanded by the ordinary people, and led to the fall 
of Mubarak (in 2011) and of Morsi (in 2013). In this period of great political instability and economic crisis, the 
people have fought for the basic functioning of their informal urban areas. Unclassifiable in the abovementioned 
categories, the popular committees (lajan sha'abeya), which were formed spontaneously during the revolution, 
played a considerable role. These committees were created primarily to ensure the safety of citizens and law 
enforcement after the departure of the police in January 2011. Later, they expanded their scope of action by 
seeking to satisfy their residents' very diverse set of needs, such as garbage collection, traffic organisation, 
conflict resolution, health, and infrastructure repair.37 In some cases these committees joined forces, for example 
in Cairo's Ard al­Liwa and Ezbet Kheirallah neighbourhoods, and were able to obtain the right to occupy land 
abandoned by investors and to develop community facilities, such as clinics and bypass access to highways, 
thus opening up access to their neighbourhoods.
<24>
If the visibility of the changes brought about by urban activists is not instantly noticeable, it is nevertheless clear 
that a number of important social, sociological and cultural evolutions can be classified into four major trends: 
politicization, emancipation, publicizing, and professionalization.
<25>
The first of these trends is the experience of politicization. While no truly comprehensive urban policy discourse 
emerged under the Muslim Brotherhood's reign,38 urban activists were able to politicize planning issues. Indeed, 
activists engaged in various struggles by involving local residents and their struggle against the state and/or the 
army, but also by making counter­proposals to the official urban planning agenda (see above), including criticism 
of the highest echelons of the General Office for Physical Planning (the government agency responsible for the 
development of Egyptian territory).39 Thus, the new rulers of Egypt can no longer ignore civil society's demands 
in the urban domain. According to some of the activists who organized events against evictions, one result of 
these demands is research conducted by the Informal Settlement Development Fund (the public body 
responsible for the renovation of informal settlements) for on­site alternative housing solutions for vulnerable 
37 Sims, David, "Un nouvel espoir pour les quartiers informels du Caire, à la suite de la révolution de janvier? ", in Villes en 
développement, Bulletin du Partenariat Français pour la Ville et les Territoires 91 (2012), 3­4.
38 Stadnicki: (see FN 20).
39 Interview with K., April 2013.
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neighbourhoods, rather than in new settlement cities.40 We may also measure how the revolution has been a 
politicization lever for a number of civil society organizations, such as Takween (see above) and the Tadamun 
programme for example, which, in a matter of a few months, went from having a marginal role in improving the 
quality of buildings and the urban environment to that of a player seeking to exert significant political and social 
influence (participation in the constitutional process).41 Takween builds an increasingly close relationship 
between professional practice and political engagement. Its founders, who are regularly invited to Europe and 
the United States, embody a model of Egyptian militancy receiving favours from academics and professionals 
from around the world, as well as from international donors. With these different examples, it is clear that we are 
experiencing a transformation of the "repertoire of collective action"42 due to the increasing number of 
opportunities available to urban activists to challenge and intervene in the public debate.
<26>
The second major change is the empowerment of urban activists vis­à­vis the dominant actors (governments, 
international organizations, powerful NGOs). On 20 March 2013 an event held in Cairo illustrated this takeover of 
urban affairs by the population. Organizations – the Bank Information Centre, in partnership with the Right to 
Housing Initiative programme of the Egyptian Initiative for Personal Rights – organized a conference on the 
impact of World Bank policies and programmes on urban space in Egypt. They came to the conclusion that, 
despite the billions of Egyptian pounds invested, the World Bank had apparently failed to meet the targets it had 
set for itself, let alone the inhabitants' expectations. They accused the World Bank of having built its strategy on 
the one favoured by the Egyptian government (with help for the development of new cities, for example), while 
minimizing the share in the urban economy of the informal sector (private minibus transit instead of public 
transformation, zabaleen for waste management), which is actually an agent for substituting gaps in public 
service. The World Bank was given an opportunity to justify its actions during this debate – a first in Egypt, 
illustrating the profound changes resonating through local civil society (see above).
<27>
By publicizing, we mean both the reappropriation of space and public debate – accelerated by urban activists – 
and public support, through the publicity that activists receive from the media. Initially, urban activists aspired to 
provide a genuine public space for citizens who for too long had been victims of an authoritarian and neoliberal 
urbanism that had reduced the space open and accessible to all.43 The organization – in cultural centres, cafes, 
on sidewalks – of artistic and scientific events devoted to urban practices and the sharing of space, relayed by 
40 Interview with Y., March 2013.
41 Takween became famous in late 2000 for having painted the facades of homes in a popular neighbourhood.
42 Tilly, Charles, "Réclamer Viva Voce", in Culture et conflit 5 (1992), 109­26.
43 In her novel, Ahdaf Soueif writes that Cairo revealed itself to her through the revolution. It was with the revolution that Cairo 
ceased to exist as a repulsive and declining city in her eyes: Soueif, Ahdaf, Cairo, My City, Our Revolution (London, 2012).
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many blogs and specialized websites, strengthened the activists' socio­spatial project. Consequently, their 
engagement became widely supported by the media, including the mainstream press (Al Ahram, Masry al Youm, 
etc.), which ensured them high visibility and attracted positive public opinion. Among the urban activists, some 
have emerged as prominent intellectual figures and are regularly invited to host public debates along with certain 
political opponents and writers.
<28>
Finally, the urban activist current has also influenced the way in which the professions of urban planning and 
architecture, as well as education and research in this field, are regarded. This is only natural, given that most of 
the activists that we met were well trained in these areas in universities in Egypt, Europe and the USA. 
University students from Cairo and Ain Shams are thus called upon by some of their teachers to design a new 
urban order in Egypt, notably based on citizen participation. Heba Safey Eldeen, who teaches urban planning at 
Misr International University, is trying to change the content of educational programmes so that students – future 
leaders of the country – integrate the "social and economic aspects" of informal areas while developing new 
methods that include inhabitants.44 Equally remarkable is the work of architect Omar Nagati. The "Learning from 
Cairo" conference, which he organized in April 2013 on the campus of the American University in Cairo, has set 
itself the tasks of producing a decidedly critical discourse of existing policies and of learning the skills of the 
inhabitants who live and make up the city on an everyday basis, especially in informal settlements, in order to 
develop a new "vision" for Cairo and thus change the city from a symbol of underdevelopment to a model of 
innovation and urban resistance. A collective he created has also formed the Cairo Urban Initiatives Platform 
(http://cuipcairo.org). It lists institutions that are developing knowledge of the city as well as direct and indirect 
actions to improve the urban condition in Egypt (figure 4).
Figure 4: Census of "urban initiatives" in the centre of Cairo, by the Cairo Urban Initiatives Blog Platform; 
screenshot from 16 August 2013.
44 Safey Eldeen, Heba, "Informal Areas: Shortcomings and New Perspectives in Post­graduate Programmes", in Egypte 
Monde Arabe 11 (2014), http://ema.revues.org/3353 (23 April 2014).
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Conclusion
<29>
The cities of Egypt are now experiencing conflicting dynamics: the social and political climate is extremely tense, 
while urban planning circles have never been so active and imaginative. Of course, we must be very careful not 
to mix personal hopes with fascination for Egyptian urban activism or change; the situation is very complex and 
the future is uncertain. A law passed in May 2013 strengthened the supervision of NGOs by forcing them to 
register with a new government body. This also pushed more activists to distance themselves from official 
associative structures. Moreover, the intensification of the political crisis in the summer of 2013 and the increase 
in violence in Cairo between security forces and supporters of former President Morsi seem to have dealt a 
setback to the efforts of urban activists.45 There has been less focus on them since this time.
<30>
During Morsi's regime, criticism appeared to be a result of unfulfilled election promises to improve transportation, 
the cancellation of municipal elections, opaque low­income housing policies, and coercive measures taken 
towards the inhabitants of informal areas.
<31>
With the return of the army to the political arena, after Morsi's downfall and more officially after the election of 
General al­Sisi as President in May 2014, the reactivation began of major infrastructure projects such as 
highways, bridges, roads, and the construction of social housing. The army took over the roles of the Ministry of 
Housing and Ministry of Local Development, and as early as January 2014 even signed an agreement with the 
public agency in charge of informal settlements (Informal Settlements Development Fund) in cooperation with 
the governorates of Cairo and Giza, to disburse 350 million Egyptian pounds to rehabilitate 30 "slums" in one 
year.46 These projects were to be carried out by companies with direct or indirect ties to the Egyptian army, 
without any bidding process, thus putting the army at the heart of Egypt's development and reconstruction 
strategy.47 This context is also limiting interventions by urban activists on the ground, certainly for fear of 
reprisals, as is shown by the increasing destruction and expulsion processes in some informal urban areas at the 
beginning of 2014, for example in Dar al­Salam area in southern Cairo.
45 The removal of the Islamist President Mohamed Morsi was demanded by the 22 million Tamarod (rebellion) petitioners 
(launched in April 2013) and millions of protesters on 30 June 2013. They accused him of reducing individual liberties and 
repressing his political opponents. His fall was precipitated by the army on 3 July 2013. Having retreated to two squares in 
Cairo, pro­Morsi supporters were evacuated by the police on 14 August 2013 during an operation that resulted in the death of 
more than 1,000 people.
46 Farid, Doaa, "Armed Forces to Implement an EGP 350m Project for Developing 30 Slum Areas." Daily News Egypt, 5 
January 2014.
47 Talon, Claire, "Egypte: l'armée met la main sur les secteurs clés de l'économie" Médiapart (2013).
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<32>
Finally, compared to other forms of activism in Egypt, urban activism is still relatively low­key. Besides the 
tangible success of certain blogs and the popular support for certain shock­and­awe demonstrations (protests in 
defence of land rights, for example), the scope of these movements still seems relatively restricted. They can 
sometimes give the impression of being limited to circles of experts, or even of an in­group elitism, and one 
activist deplored: "We always see the same people at our gatherings".48 It is therefore difficult to tell if this 
movement will be sustainable in the long run and can reach a relatively large segment of the population, and if 
the changes described above will intensify. Nonetheless, urban criticism always parallels social critique,49 
coupled, in Egypt's case, with a major political and economic crisis. It is therefore a way – for those who dare – 
to assert fundamental change in the country. The issue, as one activist said, is not so much to find a place in 
society, but to "create a society in which everyone can find a place". In this sense, Egyptian urban activists 
participate in the continuation of the revolution on a socio­spatial level.
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49 Lefebvre: (see FN 26).
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